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questions  (Smangs,  2006).  One  strand,  on  which  there  have  been  a  number  of 
contributions  in  recent  years,  focuses  on  business  groups  in  developing  countries  or 
‘emerging markets’.  Its  key  concerns  are  to  explain  the  prevalence  of  groups  in  such 
contexts and  their  implications  for  ‘economic efficiency’. A recurrent  theme within  it  is 
that  the  business  group  is  as  an  efficiency  enhancing  or  economizing  response  to 
conditions of institutional and informational imperfections and the related high levels of 
entrepreneurial  scarcity.  A  reading  of  this  literature  on  developing  country  business 
groups  in  the  light of available knowledge about such groups  in  India however  leaves 
one with a great sense of dissatisfaction with  the analysis on offer. This dissatisfaction 










that  the  right questions  are  always being  asked. Even  the basic  requirement of  clarity 
about the institution being explained does not appear to be met in the form of a rigorous, 
and  preferably  commonly  agreed  upon,  specification  of  what  precisely  constitutes  a 
business group.  
Secondly, there is a tendency to substitute detailed investigation of business groups, their 
structures  and working, and  their  evolution over  time, with  a priori assumptions  and 
unwarranted generalizations about  them based on  casual  impressionistic observations. 
These  then are  relied on  for  theoretical  speculation and data‐based  empirical analysis, 
whose conclusions are at the least unjustified and may even be grossly mistaken.  
This paper attempts to substantiate the above two assertions, making use of available but 
not  necessarily  commonly  known  information  on  Indian  business  groups.  But  while 
what would be shown is the disconnect between propositions made both generally and 
in  relation  to  India  and  the  reality  of  Indian  business  groups,  the  conclusions 
consequently  emerging  about  how  business  groups  should  or  should  not  be  studied 
must be considered as having a general validity. These conclusions, summarized at the 





business group—namely  that  it  is a response  to  institutional voids and entrepreneurial 
scarcity—which  incidentally  replicates  what  had  once  been  a  popular  mode  of 
explaining  the  dominance  of  the  industrial  sector  in  colonial  India  by  European 
controlled managing agency houses. 
2.  Conceptualizing  the  Business  Group  
The business group has been described as a proto‐concept  that  is understood  in many 
different ways (Smangs, 2006). This appears to be not only applicable to the concept  in 
general,  but  also  to  its  specific  developing  country  variant.  Conceptions  of  business 
groups in developing countries typically centre around one or more of a set of features 
that are  supposed  to be associated with  them. The  first  is  that a business group has a 
multi‐company  character—it  consists  of  a  number  of  companies  which  are  legally 
independent  entities  but whose  activities  are  nevertheless  coordinated.  The  second  is 
their simultaneous engagement in a diverse set of businesses that are often unrelated to 





companies  of  the  group,  play  in  imparting  cohesion  to  a  group.  Almost  all  of  these 
features  were  simultaneously  included  in  Leffʹs  early  conception  of  the  developing 
country  business  group  (Leff,  1978).  Later  formulations  however  have  departed  from 
Leff in two directions.  
In some cases, only some but not all these features have been considered important. For 
instance,  Amsden  and  Hikino  (Amsden  and  Hikino,  1994)  took  conglomerate 
diversification as the most important feature of the business group and did not make any 
reference  to  the multi‐company  form. At  the other end, one even  finds admission  that 
business  groups  may  show  a  variety  on  this  count  and  some  groups  may  be  more 
focused and others diversified (Khanna and Yafeh, 2007). There is no doubt however that 
the  conglomerate  diversification  is  more  or  less  universally  considered  one  of  the 
important features of a business group. Indeed, almost every explanation of the business 
group  in developing  countries  (Leff,  1978; Amsden  and Hikino,  1994; Ghemawat  and 
Khanna, 1998, Khanna and Palepu, 2000; Guillen, 2000; Khanna and Rivkin, 2001;  Jeon 
and Kim, 2004)  is  in effect an explanation of conglomerate diversification. On the other 
hand,  the  explicit  connection between business groups  and  concentrated ownership  is 
drawn  only  occasionally  (Khanna  and  Palepu,  2005;  Morck,  Wolfenzon,  and  Yeung, 
2005) 
The other direction in which conceptions of the business group have moved away from 
Leff  is  through  subtle  shifts  in  the  specific meaning given  to  a particular  feature. The 
most important such modification relates to the meaning of the multi‐company nature of 
the group.  In Leff each business group was an  individual multi‐company  firm.  It was 
different from the family firm  in that more than one family was typically  involved, but 
the  different  companies were  part  of  a  single  organizational  structure.  But  following 
Granovetter (Granovetter, 1994 and 1995) there is a tendency to view business groups as 
collections of firms that occupy a somewhat intermediate position between the firm and 
the market, with  cross‐country variations  in  the degree of  cohesion and  independence 







group  played  in  pooling  capital  because  of  the  limited  development  of  separation  of 
ownership and control.  In some more  recent  formulations however,  the multiplicity of 







the  individual  firm may  assume  or  is  it  a  structure  founded  on  inter‐firm  coordination? The 
difference  between  the  two  is  not  a matter  of  degrees  of  coordination.  They  are  two 
qualitatively distinct things, because coordination within a firm  is clearly different from 
coordination between firms even when both are distinguished from market coordination 
by a  common  ex ante nature. The  former presumes  the  existence of a  firm as a  single 
entity while  the  latter  brings  different  entities  possessing  their distinct  individualities 
into a common structure.  Indeed,  if  these  two kinds of coordination were not different 
there would  be  no  basis  to  talk  of  an  intermediate domain  between  the  firm  and  the 
market.  But  the  possibility  that  a  set  of  interrelated  companies  may  occupy  such  an 





As  far  as  India  is  concerned, multi‐company  entities  have  existed  here  since  the  19th 
century,  first  in  the  form of European controlled managing‐agency houses and  then as 
the  Indian business group.  In  either  case,  it  is  the  conception of  the group as a  single 
business  firm  that  fits  them better with  the  centralization of  control over a number of 
companies being characteristic of both. Hazari’s  seminal  study of  the  Indian corporate 
sector described the group, and not the individual companies constituting it, as the unit 
of decision‐making. 
ʺA  corporate  group  may  be  defined  as  consisting  of  units  which  are  subject  to  the 
decision‐making  power  of  a  common  authority…  The  group  functions  as  a  single 
organisation,  nevertheless,  though  each  of  the  corporate  units  under  its  control  is  a 
separate legal entityʺ. (Hazari, 1966, p. 5) 
Indeed, behind the set of companies constituting an Indian business group at any point 
of  time,  their  structure  of  connections,  and  the  evolution  of  the  group  structure  over 
time, has always been the guiding hand of the central controlling authority of the group. 
Group companies either include companies the group itself has promoted, or those that 
it  has  acquired.  Individual  group  companies  can  be  amalgamated with  each  other  or 
broken  up.  Formal  connections  may  be  established  between  companies,  for  example 
through  inter‐corporate  investments  (discussed  below),  and  even  altered. The  group’s 
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assets can also be redistributed between its companies from time to time and businesses 
and companies may be  transferred  to other  firms. Funds  raised  through one company 
may be routed to other companies. All such events  in the history of an Indian business 




restructuring  of  connections  between  group  companies  is  actually  the maintenance  of 
control  over  each  of  them.  In  other words,  the  Indian  business  group  is  a  deliberate 
creation  of  its  single  controlling  authority  and  not  the  forging  of  an  alliance  between 
different such authorities.  
Business groups in India do of course also break up. These however are like divisions of 




may  subsequently  spawn one. The  lines of  such  a division may not  coincide with  the 




following  a  change  in  the  generation  in  command.  In  fact,  since  family  ties  do  not 
necessarily end with a division, something like a loose federation of the different firms, 
the  intermediate  domain  case,  that  are  its  product  may  actually  follow  from  such  a 

















through deliberate  creation  (e.g.  the Gujarat  Fertilizers  group), government  controlled 
multiple‐company groups have also existed in India.  
The  participation  of  a multiplicity  of  closely  linked  families  in  providing  capital  and 
management has thus not been an essential feature of the business group  in India. The 




colonialism and  the need  to challenge  the European dominance of capitalist enterprise. 
Consequently different kinds of joint‐control of companies by different business families 
could  be  found  in  the  initial  period  after  independence.  In  some  cases,  individual 
companies  were  joint‐ventures  between  two  or  more  otherwise  distinct  groups,  and 
Hazari created  the category of outer‐circle companies of a group  to accommodate such 
cases  (Hazari,  1966).  In  the  case  of  a  few  groups,  for  example  Soorajmull Nagarmull, 
more  than  one  family  constituted  the  single  controlling  entity  (Government  of  India, 
1965). The ACC group of companies was a joint example of both features, being a group 
by  itself while  being  controlled  jointly  by  four  separate  families—each  of which  also 
independently controlled other large groups of companies. Some family groups also had 
sub‐groups  controlled  by  other  families  but  working  in  coordination  with  the  main 
group (Hazari, 1966; Government of India, 1969).  
After independence however, as the context which initially gave rise to it became more 





survived  through  all  of  these  developments  and  does  not  therefore  represent  an 
institution  that  is exclusively built around  family and other social  ties.  In  fact,  it  is  this 
historical  background  that  is  responsible  for  something  that  has  been  noted  in  the 
literature. This is that presently the boundaries of groups are found to be extremely clear 
in the Indian case, which only reinforces the view that the group is a single firm. 
If  the group  is a  firm  rather  than a  coalition of  firms, as  is  the  case  in  India,  then  the 
question(s) that need to be asked about that institution change from what they would be 
in  the  other  case.  Instead  of  asking  why  and  how  individual  firms  establish  links 
between  their  activities,  we  have  to  ask  why  and  in  what  circumstances  are  firms 











coalition  of  different  individual  firms  engaged  in  different  businesses,  a  relationship 
between  the  multiple‐company  structure  and  the  diversification  pattern  can  be 
reasonably presumed. If however the group is a single firm, this is no longer true and the 
agglomeration  of  multiple  companies  into  a  group  and  conglomerate  patterns  of 
diversification do  not  automatically  imply  each  other. On  a purely  logical plane,  it  is 
possible for a single firm to have more than one company operating in the same business, 
and for an individual company to have a diversified range of businesses. In other words, 
the  only  difference  between  a  group  and  a  stand‐alone  could  lie  in  the  fact  that  the 
former has a multiple‐company form and the latter not—each however could be equally 
focused or diversified. At  the  two  extremes one may have  a  structure where multiple 
companies under common control are all involved in the same industry and or one of an 
individual  independent company with multiple businesses. Which of  these  two would 
be termed as a business group structure?  
In  the  Indian  case,  business  groups  have  long  been  known  to  have many  companies 
operating in the same industry (Lokanathan, 1938; Mehta, 1952; Kothari, 1967). This was 




one  of  the  many  AV  Birla  group  companies.  It  alone  has  the  following  business 


















Cement  Birla AV  4  11.65  22.28 
Aluminium Foils  Birla AV  2  37.45  42.17 
Animal Feeds  Godrej  2  11.30  20.30 
Axle Shafts  Kalyani  2  32.03  51.37 
Beer  UB  3  39.62  77.41 
Wines, Spirits and 
Liquors 
UB  2  35.78  53.01 
Ethylene Glycol  Reliance  2  45.80  74.13 
Polyester Filament Yarn  Reliance  3  36.30  47.14 
Linear Alkyl Benzene  Reliance  2  31.99  48.88 
Polyester Staple Fibre  Reliance  2  59.36  69.35 
Poly Vinyl Chloride  Reliance  2  35.04  56.68 
Floor & Wall tiles  Somany Enterprises  2  10.93  18.20 
Glass Hollowares  Somany Enterprises  2  28.02  40.09 
























a  later point of  time,  like Om Prakash  Jindal, Gujarat Ambuja,  Ispat, Onida, and many 
pharmaceutical  based  groups  like Ranbaxy  have  also  been  relatively  specialised  ones. 
The  Reliance  group  emerged  as  one  of  Indiaʹs  largest  groups  before  liberalization 
through  a  growth  sequence  that  remained  focused  on  a  set  of  related  industries 






be distinguished  from  a  stand‐alone—that  of  the  number  of  companies  or  that  of  the 
number of businesses—because the two do not coincide. The assumption is nevertheless 








business  group  is  in  effect  an  explanation  of  conglomerate  diversification.  Since 
entrepreneurs  or  business  families  can  always  achieve  such  diversification  through  a 
single multi‐market, multi‐divisional, and multi‐plant company, the explanations for the 
extent and nature of  this diversification do not explain why  they  choose  the multiple‐
company  form  and how  they distribute  and  redistribute  their  businesses  between  the 
different companies  in  the group. By explaining conglomerate diversification  therefore, 




In  relation  to  the  corporation  or  joint‐stock  company,  ownership  has  two  distinct 
meanings. One  is ownership of companies, which are vested  in  their shareholders, and 
10 
the other  is ownership by companies of corporate assets. Correspondingly concentrated 
ownership may describe  two  kinds  of  concentration—a)  in  the distribution pattern  of 
equity ownership of companies; and b)  in  the distribution of corporate assets between 
firms. Whenever ownership  is discussed  in  the context of principal‐agent  issues or  the 
working  of  the market  for  corporate  control,  it  is  the  ownership  of  companies  that  is 
referred  to.  Concentrated  ownership  of  the  second  kind,  aggregate  concentration,  is 
about the degree to which control over corporate assets  is  in a few hands. In Berle and 
Means  description  of  it  in  relation  to  the US  economy  (Berle  and Means,  1968),  high 
levels  of  aggregate  concentration  were  achieved  at  the  expense  of  concentrated 
ownership  of  companies. Corporations  became  large  by  the  pooling  of  the  capital  of 
many owners, and the consequent dispersion of the ownership of their shares leading to 
the  separation  of  ownership  and  control  of  companies.  High  levels  of  aggregate 
concentration however  tend  to go hand  in hand with  the separation of ownership and 
control, not necessarily of companies, but of capital. This is different from the separation 
of  ownership  and  control  of  companies  because  command  by  a  company  of  an 
agglomeration of capital with a variety of ultimate owners does not necessarily require 
issue of the company’s equity shares directly to these owners. It can be achieved through 





the multi‐company group  form of  the  firm  is actually eminently  suited  to providing a 
mechanism for reconciling the separation of ownership and control of corporate capital 
with  concentrated  ownership  of  companies  even when  equity  issues  are  the principal 
instrument by which companies receive  finance.  In the  international context,  the use of 
this mechanism  through  the creation of ownership pyramids or cross‐shareholding has 
been  noted  (La Porta, Lopez‐de‐Silanes,  and  Shleifer,  1999; Khanna  and Palepu,  2000; 
Morck,  Wolfenszon  and  Yeung,  2005).  In  India,  the  more  generic  expression,  inter‐
corporate  investments, has been used  to  refer  to  it  (Hazari, 1966; Goyal, 1979; Singhania, 





such  means  of  a  significant  portion  of  the  equity  of  the  companies  in  which  such 
investment is done in turn allows control over their management. 









investments would only be  financing  themselves  and not  the  acquisition of  any other 
assets, and would disappear if the group companies were to be consolidated into a single 
company2.  It  should  consequently  be  viewed  as  a  mechanism  of  control  and  not  of 
allocation  of  capital.  Since  the  recourse  to  it  is  only  possible  with  a  multi‐company 
structure of the firm, one possible rationale for such a structure could lie precisely in the 
need or motivation of entrepreneurs or business families to maintain proprietary control 




company  size.  Indian  business  groups  have  therefore  controlled  their  companies 
primarily  through  inter‐corporate  investments, which  after  independence  replaced  the 
eventually  abolished  managing  agency  system  as  the  principal  control  mechanism. 
Additionally,  the  historical  pattern  in  India  has  been  one  of  private  corporate  sector 
companies  being  generally  heavily  reliant  on  external  funds  whether  raised  through 
capital  issues  or  from  financial  institutions. As  Figure‐1  shows,  the  private  corporate 
sector  in  India  has  been  persistently  a  savings‐deficit  sector, with  the  dependence  on 
external  savings being greater  in most periods of  relatively high  corporate  investment 
(mid‐1950s to mid‐1960s and the 1980s through to the mid‐1990s). It is only in the most 
recent  phase  of  high  corporate  investment  growth,  since  2002–03,  that  the  private 




2   The  same  also  applies  to  any  inter‐corporate  borrowing/lending  between  group  companies 
where  too matching  liabilities  and  assets would be  created. The  implications of  these  is  that 
other  things being  the same,  the aggregate operating profits  to assets ratio associated with  the 
group  form  of  the  firm would  be  lower  than  if  the  firm  assumed  the  form  of  a  stand‐alone 
company  while  the  aggregate  dividend  and  interest  payout  would  be  higher  and  would 









The  regular  studies of  finances of non‐financial public  limited  companies done by  the 
Reserve  Bank  of  India  (RBI)  also  throw  up  a  picture  of  substantial  dependence  on 
external sources of finance, as shown for the period since the initiation of liberalization in 
Table‐3. Of course,  some part of  these  ‘external’  funds  for  individual companies could 
come  from other group companies. However,  it  is banks and  financial  institutions  that 
have been the main fillers of the financing gap for companies, accounting for over three‐





1991–92   1992–93  1993–94   1994–95   1995–96  1996–97  1997–98  1998–99   1999–00  
71.9  73.9  71.1  71.2  63.4  64.9  65.7  62.2  59.7 
2000–01  2001–02  2002–03  2002–03  2003–04  2003–04  2004–05  2004–05  2005–06 




Thus,  the  separation  of  ownership  and  control  of  capital  has  been  quite  prevalent  in 
India.  Concentrated  ownership  of  capital,  unlike  what  sometimes  appears  to  be 
suggested (Khanna and Palepu, 2005) has not been prevalent. Aggregate concentration in 
the  Indian private  corporate  sector has  rather been based on  the  allocation process of 
capital through markets and  intermediaries having a concentrated character. Moreover, 
with the controlling families of dominant groups providing such a small fraction of the 
capital  that  they control and  the heavy dependence of companies on external  funds,  it 
does  not  make  much  sense  to  relate  business  group  structures  in  India  to  in‐house 
supply of capital and internal capital markets. 
The other  relationship drawn between  the business group  structure and  concentration 
has been through a suggestion that the control by some over many companies tends to 
make  for  a  higher  level  of  aggregate  concentration  than  would  be  the  case  if  the 
companies  were  stand‐alone  (Morck,  Wolfenszon  and  Yeung,  2005).  This  point  may 
appear obvious but that does not make  it necessarily correct. It  is one thing to say that 
aggregate  concentration  expresses  itself  through  the  control by  a  few  individuals of  a 
number  of  companies  and  quite  another  thing  to  say  that  the  latter  is  a  cause  of  the 
former. It could be a cause only if it was the case that the different individual companies 
existed  as  independent  firms  before  a  common  control was  established  over  them.  If 
however  the  group  is  a  form  of  the  firm,  then  the different  companies  in  its  fold  are 
equivalent  in nature to different parts of an  independent company. Since an  individual 
company can be larger than a collection of companies, the prevalence of the group form 
of  the  firm  does  not  ipso  facto  mean  that  aggregate  concentration  is  greater  in 
comparison  to  a  situation  when  stand‐alone  companies  are  prominent.  Since  any 
potential  entrepreneur  can  create  a  firm  of  either  the  stand‐alone  company  or  group 
variety, concentration in the distribution of corporate assets between firms has no direct 
relationship with the form of the firm. Why capital is concentrated in a few firms is thus 
a different  question  from why  these  firms distribute,  or do  not distribute,  the  capital 
commanded between many companies. In India, the multi‐company group structure has 
been associated with tremendous size heterogeneity even amongst groups deemed large 
(Government  of  India,  1965)  and  no  strict  correlation  has  existed  between  size  and 
number of companies. 
2.4 The Structure of Business Groups in India 
So  far  it has been emphasized  that  the  Indian business group  is a multi‐company  firm 
but  nothing  has  been  said  with  regard  to  the  nature  and  numbers  of  companies 
constituting  a  group,  and  their  placing  in  relation  to  each  other  within  the  group 
structure. In reality, there has been tremendous heterogeneity amongst groups on these 
counts.  Only  some  sense  of  this  heterogeneity  can  be  given  here.  It  is  nevertheless 
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important  to  appreciate  this  diversity  because  of  the  difficulties  it  poses  for  the 
conceptualization of business groups.  
A  variety  of  different  kinds  of  legal  entities  have  been  the  objects  of  a  common 
centralized control  in  the  Indian business world. These have  included companies with 
shares  publicly  traded  on  stock  exchanges,  narrowly  held  companies  not  listed  on 
exchanges,  and  even  partnership  and  proprietary  firms.  One  dimension  of  variation 
between multi‐company firms has been the numbers of each of these different kinds of 
entities.  If we  consider  the MIC’s  identification of  companies of 75 groups with assets 
more than Rs. 5 crores in 1964, we find that the total number of group companies ranged 
from a mere 4 or 5  in some cases  to as many as 151  in  the case of  the Birla group. The 
number of companies  in  the Birla group which were reasonably  large  individually  (i.e. 
with  assets more  than  Rs.  1  crore)  were  54  while  the  other  amongst  the  two  largest 




No  comparable  comprehensive  listing  of  groups  and  their  companies  has  been  done 
since  the  1960s.  But  there  is  sufficient  evidence  to  suggest  that  the  kind  of  variety 




the standard databases used by  researchers,  like Prowess of  the Centre  for Monitoring 
the  Indian  Economy  (CMIE)  would  not  qualify  as  groups.  On  the  other  hand,  if  a 
multiplicity  of  public  companies  was  not  insisted  upon,  then  many  Indian  private 
companies that are not classified as group affiliated in the same databases and therefore 
assumed  by  most  to  be  stand‐alone,  would  become  group  affiliated.  This  would  be 
revealed by a simple examination of the composition of what is termed as the promoter’s 





the promoters’  stake and  its  composition  for  these  companies was accessed  from  their 




















More than 50%  76  11  56 
More than 40%  101  17  65 
More than 30%  128  34  74 
More than 20%  154  55  84 
More than 10%  164  71  97 
More than 0%  171  111  111 
0%  0  70  70 
Source: Bombay Stock Exchange (http://www.bseindia.com), Shareholding Patterns. 
The one thing this evidence points to  is that the firm as a pure‐stand alone company  is 
relatively  rare  in  the  Indian  private  corporate  sector. Reinforcing  this  is  the  fact  such 
companies even if they exist do not necessarily remain so forever. The MIC as well as the 
ILPIC had in the 1960s identified many that the latter called large independent companies, 
which were  large stand‐alone companies, many of whom were  larger  than some of  the 
groups they had identified (Government of India,1965 and 1969). Subsequently, because 
of  the  discovery  of  other  companies  affiliated  to  them  or  because  of  the  floating  of 
additional  companies  by  their  controlling  authorities,  these  companies  acquired  the 
character  of  groups.  Examples  of  such  groups  are Godrej,  Escorts,  Larsen &  Toubro, 
Mohan Meakins, Rohit, and Chowgule.  
The ubiquity of the multi‐company firm however does not mean that all the companies 
constituting  the  firm play  the same  role. The cases discussed above point  towards one 




company. Other multi‐company  firms may  however  have  their  businesses distributed 
between many companies. The  roles of serving as holding companies or as companies 
through whom business  activities  are undertaken may be  clearly demarcated  in  some 
cases  between  typically  narrowly  held  investment  companies  and  public  companies 
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Currently,  the  two  factions  of  the  group  have  about  10  companies  listed  on  stock 
exchanges. Depending upon the specific definition used for a business group, one could 
arrive at different conclusions about when Reliance was a group and when not. Did  it 
transform  itself  from a group  into a stand‐alone  in  the 1980s or did  it become a group 
only in the late 1980s when it came to include a second public company?  
Another related dimension in which we find significant variations is the pattern of inter‐
corporate  investments  between  group  companies,  and  the  specifically  pyramidal 
structure  has  not  been  known  to  be  very  prevalent  in  India. A  set  of  narrowly  held 
investment companies sharing the holding of a controlling stake in one major company is 
one simple form. At the other end could be an extremely complex structure of different 





that  the  structure  of  inter‐connections  is  not  made  at  one  time  but  rather  evolves 
historically through a series of group actions spread over time. 
3.  Facts  versus  Fiction:  Three  Illustrative  Cases  
Each of the three cases from the literature referred to in this section involve conclusions 
being derived about Indian business groups from some data or information. For different 
specific  reasons,  which  however  share  the  common  feature  of  reflecting  inadequate 
familiarity with the Indian context, these conclusions cannot be arrived at in the manner 
they  have  been. The  first  case  is  of  an  empirical  study  of  ‘tunneling’  amongst  Indian 











In  a  study  available  in  more  detailed  as  well  as  concise  form  (Bertrand,  Mehta  and 
Mulainadhan, 2000 and 2002), a quantitative analysis was undertaken to find evidence of 
tunneling amongst Indian groups, to quantify  its extent, and to  identify  its mechanism. 
There are many methodological  issues  that  can be  raised  in  relation  to  this  study. We 
however focus on one fundamental one that is related to what has been discussed in the 
previous section. The point of course is not that siphoning out of resources from public 
companies  by  those  who  control  them  does  not  happen  in  India.  The  problem  with 
Bertrand  et  al’s method  instead  lies  in  the  fact  that  such  siphoning  out may  be more 
commonplace than they presumed.  
The  basic  method  relied  on  was  a  comparison  of  the  responses,  of  group  affiliated 
companies and stand‐alones in a sample data set, to profit shocks in their own and other 
industries by examining the respective deviations of their actual from predicted (average 
industry)  responses.  The  lower  responsiveness  of  group  affiliated  companies  to  such 
profit  shocks  in  their  own  industries  and  greater  responsiveness  to  that  in  other 
industries was treated as the evidence of tunneling. The appropriateness of this method 
however rests absolutely critically on the correctness of the underlying assumption that 
the  siphoning  out  of  resources  from  public  companies  by  controlling  families  at  the 
expense of other shareholders happens in the case of group companies but not in stand‐
alones. Only  then  could  there be differences  in  their  responses  to profit  shocks. But  is 
there any basis for this assumption? Bertrand et al did not provide one and in fact could 












siphoning out of resources  from public companies by  their controlling  families and  the 









The differential  responses of  these  two kinds of  companies  to profit  shocks  that were 
Bertrand  et  al’s  results  may,  at  least  partly,  be  explained  by  the  likely  nature  of  the 
sample and the existence of inter‐corporate investments between companies in it. Inter‐
corporate  investments  and  the  consequent  flow  of  dividends  between  companies 





presumably  included  only  public  companies,  they  would  have  included  some  inter‐
connected  companies  of  companies  classified  as  group  affiliated  so  that  companies 
receiving dividends would be part of the sample. In the case of those classified as stand‐
alone  on  the  other  hand,  any  such  potential  dividend  recipient  companies  would  be 




has  been  accompanied  by  substantial  instability  in  the  concentrated  owners,  and 
therefore at least in the Indian case the fears of entrenchment appear to be unwarranted. 
They sought to substantiate this by pointing towards the sharp difference they found in 
the  composition  of  the  top  50  business  groups  at  two  points  of  time,  1969  and  1997. 
According  to  their  examination of  the data  they presented,  as many  as  43  of  the  top  50 





i) The 1969  list  (which actually pertains  to 1966)  is  from  the  ILPIC report. As 
mentioned  earlier,  the  ILPIC  had  also  identified  large  independent 








some groups  simply appear under different names  in  the  two  lists  though 
































































“...Dhirubhai Ambani  single‐handedly mobilized  small  investors around  the  country  in 
1977  and  listed  on  the  Bombay  and Ahmedabad  stock  exchanges when  the  dominant 
public financial institutions would not lend him capital.” (Khanna and Palepu, 2005, p. 
301) 
This  story  about  the Reliance group  is used  to  illustrate  the  importance of  innovative 
ability to the success of business groups. The story itself has been taken by Khanna and 
Palepu  from  another  apparently  unimpeachable  source  and  they  cannot  therefore  be 
held responsible for the errors of fact in it6. Its veracity can however be easily checked by 





growth was mainly debt‐financed. The  outstanding debt  liabilities  in  1975–76  show  that 
public sector banks and ICICI were its major creditors7. In fact even before Reliance Textile 
Industries became a public company, ICICI became a minority shareholder in it. In 1976–77 
Reliance  Textile  Industries  also  made  arrangements  with  financial  institutions  for  term 
loans  to  finance  a  substantial  part  of  its  proposed  expansion  project.  The  financial 
commitments made by the  institutions amounted to Rs. 857  lakhs, nearly 69% of the  total 







at  the  end  of  1977,  and  its  subsequent  listing  on  the  Bombay  and  Ahmedabad  Stock 
Exchanges in January 1978, came to be. According to the official statement by the company 
in  its  Annual  Report  for  1976–77,  this  move  of  listing  the  company  was  immediately 
prompted by the condition for the same laid down by financial institutions while granting 
                                                                  
6   The  source  cited  is  India  Unbound:  From  Independence  to  the  Global  Information  Age  by 
Gurcharan Das. 
7   ICICI  is  presently  a  private  sector  bank.  It  was  originally  however  a  publicly  sponsored 
industrial development bank which  though created  in  the private sector, with shares held by 
banks,  insurance  companies,  and  international  financial  institutions,  became  effectively  a 
government company with the nationalization of banks and insurance.  
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assistance  for  Reliance  Textiles’  expansion  projects  (which  reflected  the  normal  practice 
followed by  these  institutions  that  time).  In order  to comply with  that condition of  stock 
exchange listing, the then existing shareholders of Reliance Textile Industries offered a part 
of their holding for sale to the public8. That first public offer and the subscription to it thus 
did not  in  fact  bring  any  additional  finance  into  the  company because  it only  amounted  to  a 
change of ownership of existing shares. Its success however may have helped reveal to the 
group the possibilities that existed, which they subsequently exploited successfully. 
4.  Business  Groups  as  Gap  Fillers:  A  Critical  View  
The  theoretical  antecedents  of  the  view  that  business  groups  are  responses  to 
institutional  voids  lie  in  the  theory  of  the  firm  and  the  Leibensteinian  theory  of 
entrepreneurship  (Foss, Lando and Thomsen, 2000; Archibald, 1987; Leibenstein, 1968). 
The  essence  of  this  view  may  be  outlined  as  follows.  The  successful  undertaking  of 
industrial ventures  requires  the  identification of profitable ventures,  securing  finances 
and  the  necessary  technical  know‐how,  organizing  all  the  corresponding  inputs 
including  labour  and  managerial  talent,  and  successful  selling  of  output. 
Entrepreneurship  enters  the  picture  when  all  information,  techniques,  inputs,  and 
managerial talent are not available in the market through routinized market transactions. 
The specialized function of entrepreneurship is to fill the consequent gaps and the degree 
of  its  scarceness  increases with  the extent of  these gaps.  In developing  countries  these 
gaps are yawning because markets for information, risk, capital, labour, and products are 
either  completely  absent,  ill‐developed  if  not  so,  or  at  least  highly  imperfect.  In  such 
circumstances, business groups acquire prominence because they can contribute to more 
efficient  allocation  by  utilizing  their  generic  non‐marketable  or  non‐marketed 
strengths—like access to privileged internal information and in‐house managerial talent; 
access  to capital either from  internal sources or from external sources by  leveraging on 
the  reputations  gained  in  other  activities;  or  being  able  to  similarly  use  their  existing 
reputations in new product markets, etc.  
Like the business group, the managing agency system that emerged in colonial India was 
a controversial  institution, with  some emphasizing  its virtues and others  its dark  side. 
What  is however  intriguing  is  that  in  a  literature now mostly decades  old  and  rarely 
read,  the  virtuous  portrayal  of  the  managing  agency  system  and  the  associated 
phenomenon  of  a  handful  of  European  managing  agency  houses  dominating  the 
industrial  sector,  was  also  based  on  a  strikingly  similar  gap‐filling  argument  as  that 
currently used  for explaining business groups. The sample of  these views presented  in 






then, particularly  in  relation  to  the  size and diversity of  the  industrial  structure and  the 
range  and  depth  of  supporting  institutions  and  markets.  The  system  itself  and  the 
European controlled managing agency houses have also long disappeared from the Indian 
scene. If however the explanations for the dominance of the foreign controlled managing 
agency  firm centred house  then and of  the  indigenous business  family controlled group 
today  are  both  valid,  it  would  mean  that  nothing  much  has  changed  and  the  same 
institutional voids continue to characterize the Indian context of today. Alternatively, one 






great  economy  in  the  labour  of  higher  grade  administrative  staff. On  the 
other  hand  the  flow  of  British  capital  to  Indian  industry  was  greatly 
facilitated  by  a  system  which  enabled  control  to  be  vested  in  British 
hands….The  lack  of  indigenous  capital  and  Indian  industrial  leadership 
gave  the British merchants  their opportunity. The  available British  capital 
seeking investment found among these British merchants  just the right sort 
of men who could safely entrusted with it.ʺ (pp. 20–21) 
ʺInvestors who had any money  to  invest  in  industries were willing  to put 
their money  in any enterprise promoted or backed by a  reputable  firm of 
managing agents. The imprimatur of a managing agent was found essential 
for the successful flotation of any public company….industrial finance was 




the  role  of  promoters  and  pioneers  in  many  of  the  newly  established 
industries in India; they came into prominence because it was they and they 
alone who could supply a regular stream of trained and efficient managers; 
and  they  gathered  power  as  they  found  that  the  capital  market  was 
notoriously  shy,  and  that  industry  looked  to  them  for  financial  aid,  both 
direct and indirect.ʺ (p. 50) 
Brimmer (1955)  “…the system evolved out of attempts  to overcome  two  limitations on  the 
appropriation  of  business  opportunities  then  prevailing  in  India:  (1)  a 
shortage of entrepreneurial ability and (2) a shortage of venture capital.” (p. 
560) 




there was a  shortage of entrepreneurship;  secondly,  there was a dearth of 
venture capital; and last but not the least, there was a lack of technical and 
particularly  managerial  knowhow.  The  managing  agency  system  was 
evolved to meet this challenge.” (p. 1) 
“The  bone  round  which  the  “flesh  and  sinews  of  Indian  industry”  have 
grown  is  the system of managing agency.  In a country where  the banking 
system was neither very developed nor pervasive, where a well organised 
capital  market  did  not  exist  and  where  the  geographical  factor  of  long 
distances from ports to the centres of production and absence of major sea 
ports providing access to world markets were the characteristic features, the 












of  industries.  The  scarceness  of  this  ability  may  also  be  offered  as  the  reason  for  the 
dominant role of these agencies or groups in performing the entrepreneurial function. But 
as emphasized earlier, these do not imply the multiple company form characteristic of both 
the managing  agency  houses  and  business  groups  in  India,  and  in  the  latter  case  even 
found  amongst  relatively  smaller  firms.  Neither  can  the  other  crucial  feature  of  the 
managing  agency  system,  the  contractual  vesting  of  the  responsibility  of  managing 
companies  to  a  managing  agency,  be  derived  from  the  conception  of  entrepreneurial 
scarcity. A single corporation which inherently has a common management is as suitable to 
the use  of  generic  entrepreneurial  abilities  in  a wide  range  of  activities  and  centralized 
control over large amounts of capital. In other words, there is no obvious causal connection 
between  institutional gaps and  the emergence of  the specific organizational  forms of  the 
managing agency house or the business group, and no clear statement is offered on what 
this connection is.  
The  explanations  of  business  groups  or  the  managing  agency  system  as  responses  to 
institutional  voids  also  share  with  the  theory  of  the  firm  a  combination  of  important 
weaknesses. They are portrayed as efficient organizations like the firm is in the theory of 
the  firm, and  in  either  case  it  is  their  efficiency  enhancing  role  that  serves as  the  raison 












sift out  the most efficient ones. Neither  the  theory of  the  firm nor  the  theory of business 
groups as  responses  to  institutional voids offers a satisfactory argument about why  that 
should be the case.  
Probing further on this question would also reveal that notwithstanding the similarities of 
their  questions  and  their  approach  towards  answering  them,  the  two  theories  in 
combination  leave  us with  a  very  ambivalent  position  on  the  relationship  between  the 
development  of  markets  and  institutions,  efficiency,  and  aggregate  concentration. 
Aggregate concentration as discussed earlier can be based on the separation of ownership 
and  control  of  capital.  Historically,  it  is  precisely  the  development  of  markets  and 
institutions  in  capitalism,  and  specifically of  the  financial  system, which  facilitated  such 
separation and  consequent  concentration of  control  in a  few hands.  In  the  theory of  the 
firm,  this concentration has been explained on efficiency grounds, with  large sized  firms 
being  seen  as  the  product  of  the  process  of  economizing  transaction  costs  by  the 
internalization of transactions (Williamson, 1981). In other words, in the theory of the firm 
concentration  is  ‘efficient’  and  exists  not  despite  but  because  of  the  development  of 







efficiencies  of  different  potential  entrepreneurs/firms  are  essentially  unknowable  and 
incomparable at the stage of the allocation of resources between them when the results of 
the use of resources can only follow in time from their allocation. This is a ‘gap’ that cannot 
be overcome no matter how developed markets become. They  can only  factor  this  into 
their working as they do when reputations and past record enter into the decision‐making 






of  time  in  determining  who  or  which  firms  are  able  to  perform  the  entrepreneurial 
function9. Whether based on ownership or advantageous market access, on market or non‐
market  factors,  this  monopoly  power  is  also  cumulative  in  nature.  For  example,  the 
ownership  of  large  amounts  of  capital  strengthens  the  ability  to  raise  capital  from  the 
market. Similarly, monopoly power in one sphere translates into monopoly power in other 
spheres too—monopoly in the command over resources constitute the basis for monopoly 
in  output  markets;  monopoly  in  know‐how  is  translatable  into  monopoly  in  product 
markets and the two together into monopoly power in capital markets. Thus markets may 
reward and  reinforce  rather  than penalise monopoly power and nowhere would  this be 
truer  than  in  capital markets  because  the  greater  is  the monopoly  power  of  a  firm  the 
greater would tend to be its returns and lower the risk associated with them. 
The  fact  that  individual  firms/entrepreneurs  enjoy  such  monopoly  power  does  not 
necessarily mean  that  they are not subject  to competition. However,  the extent  to which 
command over  it  is  concentrated would matter  in determining  its  economic,  social  and 




or market power are  less generic  in nature and  therefore are more vulnerable  to erosion 




such monopoly power  rather  than  the underdevelopment of markets, and concentration 
should  not  be  expected  to  simply  disappear  with  the  filling  of  the  institutional  voids 
associated  with  that  underdevelopment.  What  is  the  nature  of  the  monopoly  power 
underlying concentration in any specific context? What does it induce firms to do and what 
factors  determine  their  success  or  failure  in  reproducing  it? What  role  do  the  business 
                                                                  
9   The  explanation  of  European  dominance  by  recourse  to  the  assumption  that  they  alone 
possessed  the  necessary  expertise  for  initiating  and  running  industrial  ventures  in  the  early 
stages  of  industrial  development  has  been  effectively  challenged  on  these  lines,  and  that 





group  structures  play  in  this  process?  What  kind  of  interaction  takes  place  between 
business,  society  and  the  State?  If  business  groups  in  developing  countries  are  to  be 
properly understood, these are some of the many issues worth investigating. The portrayal 
of  business  groups  as  efficient  organizational  responses  to  underdeveloped  market 
conditions does not answer such questions. It only precludes their asking.  
5.  Conclusion  
The  literature  on  business  groups  in developing  countries  contains not  one but many 
different  conceptualizations  of  such  groups.  None  however  provides  a  clear  cut  and 
precise conception of a business group which is in tune with the reality of such groups. 









not  be  better  to  simply  acknowledge  the  fact  that  there  is  a  lack  of  identity  between 
companies and firms because the multi‐company structure serves some useful purposes 





intra‐country  but  also  inter‐country  differences  could  be  associated  with  business 
groups. Speculating about the reasons for the existence of business groups in developing 
countries  in  general, without  first  identifying  precisely what  features  are  general  and 
what  specific, may be  consequently  a pointless  exercise. Particularly  important  in  this 
regard is the need to first establish whether groups in their specific contexts are firms or 
coalitions  of  firms  because  of  the  fundamental  differences  between  these  two  multi‐
company structures and the questions they throw up. 
The deficiencies  in  the conceptualization and explanations of  the business group  in  the 
literature  do  not  however  simply  reflect  the  absence  or  dearth  of  information  in  the 
hands of  those attempting  to comprehend  this  institution. That  information gap  is also 
produced  by  a  prevalent  approach  that  does  not  attach  value  to  the  essential  task  of 




could be  reasonably easily harnessed  is not always made use of as exemplified by  the 
numerous  instances of  lack of  correspondence between perceptions  and  Indian  reality 
that have been highlighted here. That  this has even  led  to gross errors  in  the study of 
specifically  Indian  groups  should  serve,  as  a  warning  for  those  attempting  to  study 
business  groups  anywhere  in  the  world  and  as  a  caution  for  the  consumers  of  the 
literature on the subject.  
Finally, the analysis of business groups needs to move away from trying to explain them 
as  efficiency  enhancing  responses  to  institutional  voids.  Such  an  approach  is  firstly 
completely a historical and static—attaching  little significance  to either  the shifts  in  the 




work  towards creating  in  the  form of a group an efficient organizational structure and 
also ensure an efficient distribution of economic activity between different such groups. 
In  the  process  of  making  these  assumptions  of  how  the  system  works  in  relation  to 
business  groups,  however,  it devalues  the  importance  of  an  examination  of  its  actual 












Bagchi, Amiya Kumar  (1994),  ‘European  and  Indian  Entrepreneurship  in  India,  1900–
1930’, in Rajat Kanta Ray (ed.) (1994). 
Berle,  Adolf  A.  and  Gardiner  C.  Means  (1968),  The  Modern  Corporation  and  Private 
Property, Revised Edition, Harcourt, Brace & World, New York. 
Bertrand,  Marianne,  Paras  Mehta,  and  Sendhil  Mullainathan  (2000),  ‘Ferreting  Out 
Tunneling: An Application to Indian Business Groups’, NBER Working Paper 7952. 
Bertrand,  Marianne,  Paras  Mehta,  and  Sendhil  Mullainathan  (2002),  ‘Ferreting  Out 
Tunneling:  An  Application  to  Indian  Business  Groups’,  The  Quarterly  Journal  of 
Economics, 117 (1), 121–148. 
Brimmer, Andrew  F.  (1955),  ‘The  Setting  of  Entrepreneurship  in  India’,  The Quarterly 
Journal of Economics, 69 (4), 553–576. 
Chalapati Rao, K S and Atulan Guha (2006), ‘Ownership Pattern of the Indian Corporate 
Sector:  Implications  for  Corporate  Governance’,  Institute  for  Studies  in  Industrial 
Development Working Paper 2006/09. 
Chalapati Rao, K.S.  (1985),  ‘Inter‐Connections  under  the MRTP Act  in  the Context  of 
Asset Limit Hike’, Economic and Political Weekly, 20 (27), 1132–1146. 
Chalapati Rao, K.S.  (1997):  ‘Indian Private Corporate  Sector:  Some Characteristics  and 
Trends’, Company News and Notes, 34(2), 3–12. 
Chandra,  N.K.  (1979):  ‘Monopoly  Capital,  Private  Corporate  Sector  and  the  Indian 









Ghemawat,  Pankaj  and  Tarun  Khanna  (1998),  ‘The  Nature  of  Diversified  Business 
Groups:  A  Research  Design  and  Two  Case  Studies’,  The  Journal  of  Industrial 
Economics, 46 (1), 35–61. 




Government  of  India  (1969),  Report  of  the  Industrial  Licensing  Policy  Inquiry  Committee 
(ILPIC  Report),  Main  Report  and  Appendices,  Department  of  Industrial 
Development,  Ministry  of  Industrial  Development,  Trade  and  Company  Affairs, 
New Delhi. 
Goyal,  S.K  (1979),  Monopoly  Capital  and  Public  Policy,  Allied  Publishers,  New  Delhi, 
Bombay, Calcutta, Madras, Bangalore, Hyderabad. 
Goyal,  S.K.  (1988),  ‘Nature  and  Growth  of  the  Indian  Corporate  Sector’,  Institute  for 
Studies in Industrial Development Working Paper 1988/01.  
Granovetter, Mark  (1994),  ‘Business Groups’,  in Neil  J. Smelser and Richard Swedberg 
(eds.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press and Russel Sage 
Foundation, Princeton and New York. 
Granovetter, Mark  (1995),  ‘Coase Revisited: Business Groups  in  the Modern Economy’, 
Industrial and Corporate Change, 4(1), 93–129. 






Jeon,  Yoong‐Deok  and  Young‐Yong  Kim  (2004),  ‘Conglomerates  and  Economic 
Calculation’, The Quarterly Journal of Austrian Economics, 7 (1), 53–64  
Joshi, L.A.  (1965), The Control  of  Industry  in  India: A Study  in Aspects  of Combination  and 
Concentration, Vora and Co., Bombay. 
Khanna,  Tarun  and  Yishay  Yafeh  (2007),  ‘Business  Groups  in  Emerging  Markets: 
Paragons or Parasites’, Journal of Economic Literature, 45(2), 331–372 







Markets?  An  Analysis  of  Diversified  Indian  Business  Groups’,  Journal  of  Finance, 
55(2), 867–91. 
Khanna, Tarun, and Krishna Palepu (2005), ‘The Evolution of Concentrated Ownership in 
India: Broad Patterns and  a History of  the  Indian Software  Industry’,  in R. Morck 
(ed.), A History  of Corporate Governance  around  the World:  Family  Business Groups  to 
Professional Managers, Chicago, University of Chicago Press. 
Khanna, Tarun, and Krishna Palepu.  (1999),  ‘Policy Shocks, Market  Intermediaries, and 
Corporate Strategy: The Evolution of Business Groups in Chile and India’, Journal of 
Economics and Management Strategy, 8(2), 271–310. 
Kling, Blair B.  (1994),  ‘The Origin  of  the Managing Agency  System  in  India’,  in Rajat 
Kanta Ray (ed.) (1994). 
Kothari, M.L.  (1967),  Industrial Combinations, A Study  of Managerial  Integration  in  Indian 
Industries, Chaitanya Publishing House, Allahabad. 
La  Porta,  Rafael,  Florencio  Lopez‐de‐Silanes,  Andrei  Shleifer  (1999),  ‘Corporate 
Ownership around the World’, Journal of Finance, 54 (2), 471–517. 
Leff,  Nathaniel  H.  (1978),  ‘Industrial  Organization  and  Entrepreneurship  in  the 
Developing  Countries:  The  Economic  Groups’,  Economic Development  and  Cultural 
Change, 26 (4), 661–675 
Leibenstein,  Harvey  (1968),  ‘Entrepreneurship  and  Development’,  American  Economic 
Review, 58 (2), 72–83. 
Lokanathan,  P.S.  (1935),  Industrial  Organization  in  India,  George  Allen  and  Unwin, 
London 
Mehta, M.M. (1952), Combination Movement in Indian Industry (A Study of Concentration of 
Ownership,  Control  and  Management  in  Indian  Industries),  Friends’  Book  Depot, 
Allahabad. 
Mohnot,  S.R.  (1962),  Concentration  of  Economic  Power  in  India:  A  Statistical  Study  of 






Piramal, G. and M. Herdeck  (1984):  India’s  Industrialists, Vol.  I, Three Continents Press, 
Washington. 
Piramal, Gita (1997): Business Maharajas, Penguin Books India, New Delhi  




Ray, Rajat Kanta  (ed.)  (1994), Entrepreneurship  and  Industry  in  India,  1800–1947, Oxford 
University Press, Delhi. 
Reserve Bank  of  India  (2000),  Flow  of  Funds Accounts  of  the  Indian Economy,  1951–52  to 
1995–96, Reserve Bank of India, Mumbai. 
Reserve  Bank  of  India  (2005a),  ‘Finances  of  Public  Limited  Companies,  2003–04’,  RBI 
Bulletin, 59 (8), 643–677. 
Reserve  Bank  of  India  (2005b),  Performance  of  the  Corporate  Sector  in  the  Post‐
Liberalization Period, RBI Bulletin, 59 (11), 997–1016. 




Reserve  Bank  of  India  (2007b),  ‘Finances  of  Public  Limited  Companies,  2005–06’,  RBI 
Bulletin, 61 (11), 1993–1938. 
Rungta,  Radhey  Shyam  (1970),  The  Rise  of  Business  Corporations  in  India,  1851–1900, 
Cambridge at the University Press, Cambridge. 
Sengupta, Nitish K. (1983), Changing Patterns of Corporate Management, Vikas, Delhi. 
Singhania,  Vinod  K.  (1980),  Economic  Concentration  through  Inter‐Corporate  Investments, 
Himalaya Publishing House, Bombay. 







List  of  ISID  Working  Papers  
WP2008/10:   Outward FDI and Knowledge Flows: A Study of the Indian Automotive Sector, 
Jaya Prakash Pradhan. 
WP2008/09:   South‐South  Investment  in  Infrastructure:  The  Operation  of  Indian  Firms  in 
Developing Countries, Jaya Prakash Pradhan. 
WP2008/08  Indian  Direct  Investment  in  Developing  Countries:  Emerging  Trends  and 
Development Impacts, Jaya Prakash Pradhan. 
WP2008/07  Investment  and  Growth  in  India  under  Liberalization:  Asymmetries  and 
Instabilities, Surajit Mazumdar. 
WP2008/06  Media  the  Key  Driver  of  Consumerism:  Macro‐Micro  Linkage  and  Policy 
Dimension—A Case Study of FM Radio, Abhilasha Kumari. 




































WP2006/08  Export‐orientation  of  Foreign  Manufacturing  affiliates  in  India:  Factors, 


























*   Already  Published.  Most  of  the  working  papers  are  downloadable  from  the  institute’s  website: 
<http://isid.org.in> or <http://isidev.nic.in> 
Institute for Studies in Industrial Development
4, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070, India
Phone: +91 11 2689 1111; Fax: +91 11 2612 2448
E-mail: info@isid.org.in; Website: <http://isid.org.in>
About the ISID
The Institute for Studies in Industrial Development (ISID), successor to the Corporate Studies
Group (CSG), is a national-level policy research organization in the public domain and is affiliated
to the Indian Council of Social Science Research (ICSSR).  Developing on the initial strength of
studying India’s industrial regulations, ISID has gained varied expertise in the analysis of the
issues thrown up by the changing policy environment. The Institute’s research and academic
activities are organized under the following broad thematic areas:
Industrial Development: Complementarity and performance of different sectors (public, private,
FDI, cooperative, SMEs, etc.); trends, structures and performance of Indian industries in the
context of globalisation; locational aspects of industry in the context of balanced regional
development.
Corporate Sector: Ownership structures; finance; mergers and acquisitions; efficacy of regulatory
systems and other means of policy intervention; trends and changes in the Indian corporate
sector in the background of global developments in corporate governance, integration and
competitiveness.
Trade, Investment and Technology: Trade policy reforms, WTO, composition and direction of
trade, import intensity of exports, regional and bilateral trade, foreign investment, technology
imports, R&D and patents.
Employment, Labour and Social Sector: Growth and structure of employment; impact of economic
reforms and globalisation; trade and employment, labour regulation, social protection, health,
education, etc.
Media Studies: Use of modern multimedia techniques for effective, wider and focused dissemination
of social science research and promote public debates.
ISID has developed databases on various aspects of the Indian economy, particularly concerning
industry and the corporate sector.  It has created On-line Indexes of Indian Social Science
Journals (OLI) and Press Clippings on diverse social science subjects.  These have been widely
acclaimed as valuable sources of information for researchers studying India’s socio-economic
development.
ISID
